Scientific Bulletin of Namangan State University
Volume 1

Issue 6

Article 88

9-10-2019

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF AGGRESSIVE BEHIVIOR IN
ADOLESCENCE
Dilrabo SHeralievna Norquzieva
Senior teather in Kokand State Pedagogikal of Muqimi names.

Nigora Rahimovna Abdullaeva
Senior teather in Kokand State Pedagogikal of Muqimi names.

Follow this and additional works at: https://uzjournals.edu.uz/namdu
Part of the Education Commons

Recommended Citation
Norquzieva, Dilrabo SHeralievna and Abdullaeva, Nigora Rahimovna (2019) "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
OF AGGRESSIVE BEHIVIOR IN ADOLESCENCE," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1:
Iss. 6, Article 88.
Available at: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss6/88

This Article is brought to you for free and open access by 2030 Uzbekistan Research Online. It has been accepted
for inclusion in Scientific Bulletin of Namangan State University by an authorized editor of 2030 Uzbekistan
Research Online.

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF AGGRESSIVE BEHIVIOR IN ADOLESCENCE
Cover Page Footnote
???????

Erratum
???????

This article is available in Scientific Bulletin of Namangan State University: https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/
iss6/88

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 6-сон
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Аннотация. Мақолада шахс тараққиёти ва шаклланишида муҳим ўрин тутувчи
агрессивлик ҳолатининг ўсмир ривожланиши ва шаклланишига салбий таъсири ва унинг
психокоррекцион имкониятлари ёритилган.
Калит сўзлар: характер ва шахс хусуиятлари, гормонал қайта қурилиш
тажовузкор (агрессив) хатти-ҳаракат, аутизм, безовталик, дезадаптация, эмоционал
алоқа, психотерапевтик таъсир, релаксация машқлари, ролли ўйинлар.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
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Аннотация. В статъе раскрывается агрессивное состояние подростка, как одного
из негативных факторов формирования и развития целостной личности, а также
психокоррекционые возможности.
Ключевые слова: осбенности личности характера, состояние, гормоналъное
явленeие, агрессивное поведение, аутизм, тревожностъ, дезатаптация, психотерапевтическое состояние, релаксационные упражнения, ролевые игри.
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF AGGRESSIVE BEHIVIOR IN ADOLESCENCE
Norquzieva Dilrabo SHeralievna
Senior teather in Kokand State Pedagogikal of Muqimi names.
Abdullaeva Nigora Rahimovna
Senior teather in Kokand State Pedagogikal of Muqimi names.
Abstract. The article is about some kinds of aggressivety, appearing at teenagers during
the period of their forming, and becoming of personality.
Keywords: features of identity of character, state, hormonal phenomenon, aggressive
behavior, autism, uneasiness, reaction, disadaptation, psychotherapeutic state, relaxation exercises,
role – playing games.
Шахс ва унинг камолоти муаммоси, тараққий этаётган ва ўз тараққиётининг
юксак чўққисига интилаётган жамият учун энг долзарб масаладир. Ўзининг
мустақил тараққиёти йўлидан бораётган Ўзбекистон Республикасида ҳар бир ёш
авлод маънавияти, шахсий ривожи, камолоти, ахлоқи ҳар қачонгидан ҳам муҳим
қадрият сифатида қаралмоқда.
Баркамол авлод тарбияси ва унинг мукаммал
489

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 6-сон

таълим олиш масалалари, давлат сиёсати даражасига кўтарилаётганлиги ҳеч кимга
сир эмас.
Маънавият ва ахлоқий покликни ёшлар онгига сингдириш, ўзбек халқининг
миллий ва маданий меросига ҳурмат билан муносабатда бўлиш, ўсиб бораётган ёш
авлоднинг маънавий дунёқараши, ақлий камолотини шаклланиши ва шахснинг ҳам
руҳий, ҳам маънавий камолоти масаласи ҳозирги кунда психологиянинг долзарб
масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.
Шахснинг ривожланиш даврларида ва унинг психологияси, ўзгариши
қонунларидан келиб чиққан ҳолда, биз ўсмирлик даврининг руҳий ва хулқ –
атворидаги ўзгаришлар ҳамда шаклланиши учун энг сензетив, қулай даврлигини
ҳисобга олиб, мазкур ёш даврини тадқиқотимиз объекти қилиб танлаганмиз.
Ўсмирлик даври – инсоннинг ривожланишидаги энг мураккаб даврлардан
бири. Нисбатан қисқа бўлишига қарамай, у деярли кўп жиҳатдан индивиднинг
кейинги ҳаётини белгилайди.[4] Айнан ўсмирлик даврида характер ва шахснинг
бошқа хусусиятлари шаклланади. Бу ҳолатлар: катталар томонидан ғамхўрлик
қилинадиган болаликдан мустақилликка ўтиш, одатдаги мактаб даврини ижтимоий
фаолиятнинг бошқа турларига алмашиниши, шунингдек, организмнинг жадал
гармонал қайта қурилиши – ўсмирни айниқса заиф ва муҳитнинг салбий
таъсирларига берилувчан қилиб қўяди. Худди шу даврда ўсмирларда тажовузкор
хатти – ҳаракатларнинг кучайиб бориши ҳам кузатилади.
Ўсмирлар хатти – ҳаракатидаги агрессивлик муаммоси ҳозирги кунларимизда
ҳам долзарб масаладир. Мактаб ўқитувчилари агрессив ўқувчилар йилдан – йилга
кўпайиб бораётганлигини, улар билан ишлаш қийинлашаётганлигини, кўпинча
ўқитувчилар
уларни
қандай
бошқаришни
билмаётганликларини
таъкидламоқдалар. Чунки худди шу даврда ўсмирларда кўпинча куч ишлатиш
ҳолатлари учраб, у “шафқатсизлик”, “жанжалкашлик”, “урушқоқолик”,
“ғазабланганлик” каби кўринишларга эга бўлади. Психологияда “тажовуз” атамаси
турлича талқин этилади. Тажовузкорликни тадқиқ этган кўпчилик муаллифлар
унга салбий баҳо беришни афзал кўришади. Шунингдек, тажовузкорликка ижобий
томондан ҳам қаралади-ки, унда бола кучли, чидамли, иродали, бақувват бўлиб
шаклланиши таъкидланади. Лекин ўсмирнинг тажовузкорлиги кўпгина ҳолатларда
қаҳр – ғазаблиликни, меҳрсизликни, ота – она ва атрофдагиларга ҳурматсизликни,
улар билан чиқиша олмасликни, “озод” бўлишга интилишни, атуизм (бошқаларга
бефарқлик) ҳолатларини келтириб чиқаради. Бу борада ўсмирлардаги
тажовузкорлик даражасини қасддан қилинганлиги ёки мақсадсиз, зарурат
натижасида юзага чиққанлигини кўришимиз мумкин. Бундай вазиятда
тажовузкорлик хавф – хатар вақтида пайдо бўлувчи ва ҳимоя хусусиятига эгалиги
билан ажралиб туради.
Ўсмирлардаги ўртоқларига, атрофдагиларга қасддан қилинган тажовузкорлиги, онгли асосга эга – зарар ёки зиён етказишдан иборат ҳаракатлардир. Бу фикрга
А.Р.Ратинов ҳам қўшилиб, у ахлоқсиз индивидни тажовузкор шахсга хос бўлган аниқ
асосланган структура ва муайян даражага тегишли деб ҳисоблайди.[2]
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А.Бандура эса, тажовузнинг сабабини ижтимоийлашув жараёнидаги ўзлаштирилган ахлоқ кўринишларидан бири деб ҳисоблайди.[1] Ахлоқ намунаси шахслараро таъсир воситаси сифатида қаралиб, айнан ота –оналарнинг ўз болаларини
агрессив ахлоққа ўргатишининг омили эканлигини таъкидлайди. Агрессив хулқли
ўсмир хусусиятларини ўрганиш жараёнида учта муҳим компонентни ажратади:
агрессив ҳаракатларни ўзлаштириш усуллари;
агрессив хатти-ҳаракатлар намоён бўлишини таъминловчи омиллар;
агрессив хатти-ҳаракатлар мустаҳкамланадиган шарт-шароитлар.
Тажовузкорликнинг яна бир кўриниши ғанимлик ва бузғунчилик акти
(ахлоқий ташкил этувчи) сифатида: Масалан, А.А.Реан шундай таъриф беради:[3]
тажовуз бу ҳақорат қилиш ёки бундай муносабатда бўлишларини истамаган, бошқа
тирик жонзотга зарар етказишга қаратилган ахлоқнинг исталган шакли. Бошқача
қилиб айтганда, тажовуз сифатида шундай ахлоқни кўриб чиқиш мумкинки, у
тирик организмларга зарар ёки зиён етказишни назарда тутади. Масалан, бунда
мактаб ҳовлисида ўсиб турган дарахт ва гулларга, ҳайвонот оламига салбий таъсир
етказувчи ўқувчилар назарда тутилган.
Дарҳақиқат, кўз олдимизда нафақат
мактаб ҳовлисида балки бошқа жамоа жойларида ҳам ўсимликлар ва ҳайвонот
дунёсига зарар етказувчи ўқувчиларни кўришимиз мумкин.
Психологияда ўсмир – оддий бола сифатида қаралади. Тажовузкорлик
хусусиятларини у, тарбиявий ишлардаги камчиликлар, хатолар, уни ўраб турган
муҳитнинг мураккабликлари натижасида орттиради. Бу даврда нафақат илгари
шаклланган психологик структураларнинг тубдан қайта шаклланиши рўй беради,
балки янгилари ҳам пайдо бўлади, онгли ҳаракат асослари юзага кела бошлайди.
Онтогенезнинг ўсмирлик даври – бу оғир кечадиган етукликка ўтиш босқичи
бўлиб, унда ривожланишнинг қарама – қарши тенденциялари чамбарчас боғланиб
кетади. Бунинг натижасида кўпгина ўсмирлар ахлоқнинг тажовузкор шаклларини
қўллайдилар.
Бундай вазиятда педагог, психолог ва ота – оналардан ўз вазифаларини амалга
оширишларида юқори масъулиятлилик талаб қилинади. Айниқса, психолог ва
ўқитувчилар ўз фаолиятлари давомида бундай ўсмирлар билан психодиагностик ва
психокоррекцион ишларни олиб боришлари зарурдир. Бунда қуйидагиларга амал
қилиниши талаб этилади:
- ўсмир хулқ – атворида юзага келадиган дезадаптациянинг ижтимоий –
психологик диагностикасини амалга ошириш;
- ёш даврига хос бўлган психик, шахс ривожланишидаги сифат
ўзгаришларини ўрганиб бориш;
- ёш давридаги гормонал етилиш ва бунинг натижасида юз берадиган
“кризис”ларни назоратга олиш;
- тажовузкор хулқ – атворни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф
этишга йўналтирилган педагог ва ота – оналар ҳамкорлигини ташкиллаштириш;
- ўсмирларнинг ҳали тўлиқ шаклланиб, улгурмаган асаб тизими ва психик
жараёнларининг осонликча жароҳатланиши ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга
олиш;
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- педагог айнан ўсмир билан ўзаро муомала ва муносабат усулларида яъни,
эмоционал алоқани ўрнатиш, кам бўлсада эришаётган ютуқларини рағбатлантириб
бориш;
- психотерапевтик таъсирлар методлари ва техникаларидан иборат бўлган
релаксация (чуқур нафас олиш, мускулларни бўшашатириш, мусиқа садоси остида
эркин ҳаракат қилиш ва ҳ.к.) машқлар, ролли ўйинларни узлуксиз олиб бориш
каби таъсир воситаларини шакллантириш, ривожлантиришдан иборат.
Психологик коррекцияни ташкил этишда психологик таъсир кўрсатишнинг
асосий қуроли сифатида психолог фаолияти назарда тутилади. Психологик
коррекцион жараён психолог-клиент жуфтлигида кечади. Мазкур коррекцион
жараённи акс эттирувчи тўртта асосий стратегия мавжуд:
1) вазиятни ўзгартириш;
2) вазиятни ўзгартириш учун ўзини ўзи англаш;
3) вазиятдан чиқиб кетиш;
4) мазкур вазиятда турмуш тарзининг янги қирраларига эътибор қаратиш.
Психокоррекциянинг сўнги вазифалари учта асосий-когнитив, эмоционал
(ҳис-туйғу), субъектив назорат соҳаларидаги исталган ўзгаришларга эришишдан
иборатдир.
Шахсий психокоррекциянинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда юқорида
қайд этилган соҳаларнинг ҳар бирига хос аниқ вазифаларни қўйиш мумкин.
Когнитив соҳада:
1) ўз хулқ-атвори, муносабати, реакцияси сабабини англаш;
2) ҳис-туйғу ва хулқ-атвор стреотипларни англаш;
3) психологик омиллар ва соматик бузилишлар орасидаги боғлиқликни англаш;
4) низолар ва руҳий жароҳатловчи вазиятларни келиб чиқишида ўзининг роли
ва жавобгарлигини ҳис қилиши;
5) шахслараро муносабат усуллари, ўзининг муносабати шаклланиши
шароитларини англаш.
Эмоционал соҳада:
1) клиентнинг мутахассис томонидан эмоционал қўллаб-қувватлаши;
2) клиент ўз ҳис-туйғуларини англаши ва юзага чиқариши;
3) ўзига нисбатан янада самимий муносабатни шакллантириш;
4) эмоционал муносабатлар усулларини ўзгартириш.
Ўзини назорат қила билиш, хулқ-атвор соҳасида:
1) клиентдаги ноадекват реакцияларни коррекциялаш;
2) хулқ-атворнинг аффектив усулларини ўзлаштириш.
Психокоррекцияни ўтказиш шартлари:
1) клиентнинг психологик ёрдам олишга ихтиёрий розилиги;
2) клиентнинг психолог мутахассисга ишончи;
3) клиентни тадқиқ қилиш жараёнида, коррекцион дастурни шакллантириш ва
уни амалга оширилишида клиент фаоллигини оршириш.
Психокоррекцияга кўрсатма:
1) клиентнинг хоҳиши;
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2) клиентнинг муаммоли характери (шахсий муаммоси)
3) клиентни гуруҳда ишлашдан бош тортиши ёки баъзи сабабларга кўра гуруҳда
қатнаша олмаслиги (жисмний ҳолати, касаллик);
4) клиент хавотирининг юқори даражаси;
5) кескин қайғули ҳолат.
Индивидуал психокоррекциянинг самарадорлиги қуйидагилар билан
аниқланади:
1) психологнинг шахс сифатидаги хусусиятлари (ижтимоий келиб чиқиши,
жозибадорлиги, интеллектуал ривожланиши, ирода, характер хусусиятлари);
2) клиент ва психолог ўртасида шаклланган муносабат (ишонч, мутахассиснинг
обрў қозонгани, клиентни мутахассисга тобелиги);
3) клиентга нисбатан психолог танлаган вазиятнинг мослиги (психологнинг
тутган йўли, унинг клиентга бўлган муносабатида қабул қилган бошқариш
стратегияси; ушбу танлов психолог томонидан клиентнинг ҳам шахсий ҳамда
вазиятли хусусиятлари инобатга олган холда амалга оширилади.
4) Мутахассис томонидан маълумотларни шакллантириш усуллари (исботлаш
даражаси, мантиқий фикрлашнинг ўзаро уйғунлиги, ҳис-туйғуларга қайта ёндашув).
Коррекцион таъсир кўрсатишдаги касбий тайёргарликнинг уч мезони мавжуд:
1. Назарий мезон-коррекцион ишларнинг назарий асосини билиш.
2. Амалий мезон-аниқ корректив метод ва методикаларни билиш.
3. Шахсий тайёрлик-психолог ўз тажрибасида клиент муаммосига ўхшаш
муаммоларини ҳал қилганлиги
4. Алоҳида коррекцион ишларни юритувчи психолог, таянч фундаментал
тайёргарликка эга бўлиб, коррекцион таъсир эта олиш методларини билиши керак.
Назарий мезон деганда, психологик тараққиётнинг онтогенездаги умумий
қонуниятларини билиш, психологик тараққиёт даврлари хусусидаги билимларга
эга бўлиш, таълим ва тараққиёт, улар ўртасидаги қиёсий ўхшашлик ва
тафовутларни билиш, шахс назарияси, моделлари ва типлари хусусидаги
тасаввурлар, гуруҳларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари тўғрисидаги
билимлар назарда тутилади.
Профессионал тайёргарликка нисбатан 3 та асосий ёндашув мавжуд:
1) Бир назарияга таяниб ишлаш, бир хил ёндашув, 2) эклектизм-турли
назарияларга ёндашиш, 3) умумий ёндашув.
Ишлаб чиқилган психокоррекцияловчи дастур ўсмирлик даврига хос
агрессив хулқ муаммоларини бартараф этишга қаратилади.
Ўсмирлик даврига хос агрессив хулқ муаммолари ҳақидаги илмий асарлар
сони тобора кўпайиб бормоқда, лекин уларнинг баъзиларидагина бу уни олдини
олиш ва коррекциялаш методлари келтирилган. Бу когнитив-бехивиорал терапия
бўлиб, у 12 босқичли дастурдан ва экспрессив арт-терапиядан иборат.
Агрессив хулқли ўсмирларнинг ижтимоий мослашуви ва шахслараро
муносабатлар ўрнатишида маълум бир қийинчиликларни ҳисобга олган ҳолда уни
бартараф этишда айнан гуруҳлар билан ишлаш тури самаралироқ.
Гуруҳли терапия вазифалари:
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Ўз –ўзини баҳолаш ва ўзини англашни ошириш;
Импульслар устидан назоратни кучайтириш;
Шахслараро муносабатларни яхшилаш;
Ижтимоий мослашув.
Оилавий психотерапия ҳам жуда самарали бўлиб, жуда кўп ҳолларда
компьютер аддиктивликка оилавий носоғлом муҳит, ота-онанинг болага бўлган
салбий муносабатлари сабаб бўлади. Олинган клиник-психологик натижалар
асосида қуйидаги психокоррекцион босқичли тизимини таклиф этамиз.
Агрессив хулқли ўсмирларни психокоррекциялашнинг босқичли
тизими.
Босқичлар
Мақсад
Психотерапия
методлари
1-босқич:
Қаршиликни енгиш
Индивидуал
диагностик
2-босқич:
Муаммони англаш
Индивидуал,
ахборотлар билан
гуруҳий
ўқитиш
3-босқич: хулқ-атвор Агрессив хулқ-атворни ўзгартиришга Индивидуал, аутоген
стратегиясини
қаратилган хатти- ҳаракатлар
машғулотлар,
модификациялаш
режасини модификациялаш
когнитивбихевиорал
4-босқич: оилавий
Агрессив вазият (ҳолат) ни ўзгариши Когнитивва ижтимоий
учун қилаётган хатти-ҳаракатларини бихевиорал, гуруҳли
муносабатларни
қўллаб-қувватлаш
психотерапия
коррекциялаш
5-босқич:ўсмир
Ижтимоий муҳитдаги реабилитация Гуруҳий ва
хулқидаги
босқичига ўтиш режасини тузиш
индивидуал
агрессивлик
психотерапия
даражаларини
енгиш
Айтиш жоизки, ўсмирлардаги агрессив хулқ – атворнинг шаклланишида
оилавий муҳитнинг ўрни бениҳоя муҳимдир. Оиладаги бераҳмлилик,
шавқатсизликдан азият чекиш, меҳр-муҳаббатга эҳтиёжларни ота – она томонидан
қондирилмаслиги яъни депривация, жазолаш жараёнида ўсмирнинг ўз номақбул
ҳаракатини тушуниб етмаслиги, оилада мўътадил психологик иқлим
яратилмаганлиги каби ҳолатлар агрессив хулқ – атворни ривожланиши ва
шаклланишини юзага келтиради.
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